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ABSTRAKT
Sistemei e Informacionit Gjeografik (GIS) është nder teknologjitë më moderne që kanë
gjetur përdorim në shumë fusha. Shumë vende tashmë kanë pjesë të pandashme sistemin
GIS pothuajse në të gjithë sektorët.
Pasi që GIS aplikacionet përdoren nga komunitetet, institucionet kërkimore, shkencëtarët
mjedisorë, organizatat shëndetësore, planifikuesit e përdorimit të tokës, bizneset dhe
agjencitë qeveritare në të gjitha nivelet por jo edhe te gjithë qytetaret te cilet nuk kanë qasje
në te dhenat per inofrmacionet rreth pronave private te tyre për planet urbanistike, gjetjen e
lokacioneve të përshtatshme për ndërtim, njoftime mbi shtrirjen e infrastrukturës qoft asaj
rrugore apo edhe atyre përcjellëse (ujë, kanalizim, energjis) është pare e nevojshme
ndertimi i nje Web GIS aplikacioni me funksione të shumta dhe me qasje të hapur për të
gjitha kategoritë e popullsisë se qytetit te Gjilanit me të drejtë përdorimi dhe shfrytëzimi
nga te gjithë të cilët mund dhe të mos kenë njohuri të zhvilluara kompjuterike por që në
sajë të ndërfaqës praktike dhe funksionale qe do të zoterojë web aplikacioni do të jenë në
gjëndje të implementojnë kërkesat e tyre specifike.
Web aplikacioni do të shërbejë për qytetarët e komunës se Gjilanit dhe institucione të
pavarura e shtetrore.
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1. HYRJE
Teknologjia ka ndikuar shoqerinë në menyra të ndryshme por padyshim që ka lehtesuar
shumë jetën, të njejtin qellim ka dhe realizimi i platfromës WGG, e që është të lehtesojë
jetën dhe punën jo vetëm të qytetarve të komunës po edhe te gjithe atyre që duan të
investojnë, të kerkojnë lokacion të caktuar apo edhe vetëm ta vizitojne duke ju mundesuar
të kenë qasje në harten interaktive dhe të kerkueshme.
Ky punim ka si qellim te sqarojë për sistemin e informacionit gjeografik GIS si një ndër
fushat e tekonlogjisë që po gjen aplikim në fusha të ndryshme, përmban historikun e
zhvillimit të Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS), në përgjithesi se ҫka është GIS,
faktoret që kontribuan në zhvillimin e tij, për ruajtjën e të dhenave, nderveprimin dhe
shfaqjen e të dhënave. Perfshinë edhe aplikimin e GIS ku përmenden disa nga fushat në të
cilat aplikohet GIS-i si planifikim urban, mjedis, shendetësi, bujqsi, turizem etj. Gjithashtu
edhe për rëndësinë e GIS.Nga GIS si teknologji moderne e diteve të sotme e cila është një
pjesë e rëndesishme e platformës WGG kalojmë në web aplikacionet në pergjithesi
sqarohet menyrën se si punojne apo funksionojnë ato. Gjithashtu në pjesën për gjuhet
programuese sqarohet se qka është nje gjuhë programuese dhe me pas në menyrë të
permbledhur sqarohet konkretisht për secilen gjuhe programuese që është përdor në
ndertimin e web aplikacionit si: HTML, CSS, dhe JavaScript. Pas web aplikacionit kalojmë
në Web GIS sqarohet me konkretisht për perparsitë e Web GIS kundrejt GIS i cili ka shumë
perparsi si në perdorim, kosto të ulet të mirmbajtjës, aplikim etj. Gjithashtu sqarohet logjika
e platformës se WGG nëpër cilt hapa kalon deri në implementimin e tij. Saqrohet edhe për
arkitekturën tre-shresore të web gis aplikacionit per inkuadrimin e PostgreSQL, OpenLayer,
GeoExt dhe Geoserver. Në pjesën e rezultateve është pershkruar menyra se si ka ardh deri
ne implementimin e shape file dhe e perdorimi i tyre. Gjithashtu përshkruhet glasafish
serveri. Ne pjesën modulet bazë janë të vendosura pjesë të kodit të shkeputura të cilat luajn
rol kryesor në funkionimin e Web aplikacionit.

1

Për realizimin e punimit janë grumbulluar materialet dhe metodat për të cilat janë bërë
kerkime të gjata. Keto materiale dhe metoda jane inkorporuar në web aplikacionin WGG
më qellim të realizimit më të mirë te tij.

2

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Në kapitullin shqyrtimi i literaturës janë perfshirë historiku i zhvillimit të Sistemit e
Informacionit Gjeografik (GIS), në përgjithesi se ҫka është GIS, faktoret që kontribuan në
zhvillimin e tij, për ruajtjën e të dhenave, nderveprimin dhe shfaqjen e të dhënave.
Perfshinë edhe aplikimin e GIS ku përmendën disa nga fushat në të cilat aplikohet GIS-i,
gjithashtu edhe rëndësinë e GIS. Sqarohet se ҫka është web aplikacioni, menyra e punës se
web aplikacionit. Gjithashtu përfshihen edhe gjuhet programuese HTML, CSS, JavaScript,
hartat dhe interneti pastaj kalohet ne web GIS, avantazhet e aplikimit të web GIS. Në fund
përfshihen edhe logjika e platformës, skema e përgjithshme e aplikacionit dhe arkitektura
tre-shtresore e WEB GIS GJILANI.
2.1 Historiku i zhvillimit të GIS
Shikuar në të kaluarën mbi lindjen dhe zhvillimin e GIS-it, vërehet një ritëm i shpejt i
zhvillimit të tij. GIS-i i parë i paraqitur në shfrytëzim publik lindi në vitin 1960 në Kanada
me emrin Canada Geographic Information System. Qëllimi i krijimit të tij ishte
inventarizimi i resurseve tokësore nga qeveria federale dhe ato lokale.
Më pas zhvillimi i GIS-it ishte i hovshëm. Që në vitin 1963 u krijua URISA “The Urban
and Regional Information System Association” e financuar nga qeveria e SHBA.
Pastaj në vitin 1964 në Universitetin e Hardvardit krijohet laboratori i parë në nivel
akademik i grafikës kompjuterike dhe analizave hapësinore. Me 1967 në SHBA për
nevojat e regjistrimit të popullsisë u krijua DIME-GBF1. Ndërtimi i GIS-it në institucione
shtetërore dhe shërbyese ka rëndësi parësore. Këtë e vërteton edhe dekreti me numër 12906
i nënshkruar nga kryetari i SHBA-së Bil Klinton në vitin 1994 për krijimin e infrastrukturës
nacionale për të dhënat hapësinore. Me 1996 realizohen për herë të parë shërbimet
hartografike përmes internetit nga AOL i cili në vitin 1999 arrinte shumën prej 130 milion
hartash me realizim prej 1,1 bilion $2.

1
2

Paul A. Longley...;Geographic Information Systems and Science , Wiley, New York 2002
Krijimi i sistemit informativ gjeografik në Kosovë, rëndësia praktike dhe shkencore, Florim Isufi fq.8.
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Tabela 1. Historiku i zhvillimi të GIS-it në Botë3
Viti

Tipi

Ngjarje

Shënim

Periudha e inovacionit
Zhvillohet

Kanadez

nga

Rogr

dhe

Tomilson me bashkëpunëtor për resurset

zhvillimi i GIS-it

tokësore të Kanadasë. Ky projekt kërkonte

Kanadez

teknologji me kosto të lartë dhe ishte

Lindja
1963 Teknologji

GIS

fillestar për termin e GIS-it
U
1963 Gjenerale

themelua

Asociacioni

i

Sistemit

Themelimi i

Informativ

ASIRU

SHBA., nga fillojnë edhe inovacionet e

Regjional

dhe

Urban

në

reja në GIS
U zhvillua laboratori Harvard për Grafik
Themelimi

1964 Akademike

i

kompjuteristike dhe analiza hapësinore nën

Harvard

mbikëqyrjen

laboratorit

Universitetin Harvard. Me 1966 krijohet

e

Howart

Fisher

në

harta e parë rasterike në GIS nga
hulumtuesit e Havardit.
Zyra për regjistrim zhvilloi varësi reciproke
të hartës me sistemin e kodifikimit dhe të
1967 Teknologji

VRHK

dhënat gjeografike, strukturën e shënimeve
dhe bazën e të dhënave për regjistrimin e
vitit 1970
Jack Dangermond, student nga laboratori i

1969 Komerciale

Themelimi i

Harvardit dhe gruaja e tij Laura formuan

ESRI-të

kompaninë e ESRI- të që të marrin përsipër
projekte të GIS-it

3

Paul A. Longley...;Geographic Information Systems and Science, Wiley, New York 2002.fq.12
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1969 Komerciale

Themelimi i

Jim Meadlock me shokë formuan

Integrafit

kompaninë e Intergrafit

Publikimi
1969 Akademike

1972 Teknologji

1974 Akademike

“Konstruk-

shpjegonte

sionime

moderne me GIS duke inkuadruar hartën

natyrë”

me procesin e niveleve

Lansimi

i

Emri

shumë

origjinal

koncepte

ERTS(Erth

analiza

Resources

Lansatit 1

Technology Satellite)

Konferenca e

Në Held in Reston, Virgjinia, u

parë e Auto

zhvillua

hartës

tematikë nga GIS-i

Konferenca
1977 Akademike

Libri i Ian McHarg ishte i pari i cili

i

konferenca

e

parë

me

për

Laboratori Harvard organizoj konferencë

të

të madhe për zhvillimin e ODISES së

strukur
dhënave

GIS-it

Periudha e komerciale
ArcInfo krijoi softverin e parë komercial
Dalja
1981

Komerciale

e

ArcInfos

të GIS-it. I dizajnuar për kompjuter
personal dhe bazuar në të dhëna vektoriale
vazhdimisht të lidhura me bazën e
shënimeve.

Publikohet
“Interpretimi
1984

Akademike

Libri i parë i bazuar në informatat e GIS-it

bazik i GIS- it”
Sistemi i Pozitës Globale, i përshtatshëm

1985

Teknologji

GPS

për të treguar pozitën tredimensionale të
pikës, orientimit, hartën etj.

5

Publikimi
“Principet
1986

Akademike

GIS-it

e

Libri i Peter Burrough si libër i parë

për

specifik i GIS-it. Shpejt bëhet libër i

llogaritjen

e

përdorshëm në tërë botën për student.

resurseve
natyrorë”
Programi i parë madhor për përdorim të
përgjithshëm në GIS. Këtu definohen
1986

1987

Komerciale

Akademike

Themelimi i

standarde të reja të GIS- it duke plotësuar

MapInfos

sistemet e softverve të më hershëm.

Revista

Terry Coppoct nxori revistën e parë për

internacionale

GIS-in. Numri i parë përmbante kumtesa të

për hyrje në GIS

nxjerruar

nga

SHBA,

Kanada

dhe

Gjermania.
“Manovrimi me Informata Gjeografike”
raport i lëshuar nga qeveria Britanisë së
1987

Gjenerale

Chorley Report

Madhe që në radhë të parë vente theksin
në vlerën madhore të GIS-it.

1988

Gjenerale

Krijohet

GISWorld revistë e re e GIS-it me

GISWord

shtrirje të gjerë në botë

6

TIGER

(Topologically

Integrated

Geographic and Referencing), si avancim
nga Varësia reciproke e hartës me sistemin
e kodifikim- me të dhënat gjeografike
1988

Teknologji

Prezantimi

i

(DIME) e zhvilluar nga qendra për

TIGER

regjistrim e SHBA-së. Çmimi i lirë i
përpunimit dhe simulimit të të dhënave me
sistemin TIGER, rriti komercializmin e
GIS-it në SHBA.

Dy iniciativa të ndara nga qendra nacionale
për analiza dhe informata gjeografike, të
Prezantimi
1988

Akademike

i

Qendrës
hulumtuese

SHBA-së

dhe

laboratori

hulumtues

regjional i Britanisë së Madhe, treguan
në

BM dhe SHBA

interesim të madh të inkuadrimit të GIS-it
në studime akademike.
U botuan dy vëllime të rëndësishme nga

1991

Akademike

Publikimi i Librit

GIS-i: “Geographical information system

të madh 1

principle and application” të botuara nga
David Maguire, Mike Goodchild dhe
David Rhind.
Realizohet Harta Digjitale e Botës nga
agjencia NIMA e SHBA-së me shkallë

1992

Teknologji

Realizohet HDB

1:1 milion si hartë e parë digjitale me bazë
të shënimeve.
Madhësia e së cilës ishte 1,7GB.

7

Ekzekutohet

Zbatohet urdhëresa numër 12906 për

urdhëresa
1994

Gjenerale

nënshkruar

e

formimin e NSDI (US National Spatial

nga

Data Infrastructure) dhe FGDC (Federal

kryetari Klinton

Geographic Data Committee).
Kompanitë si ESRI, Intergraph, MapInfo

1996

Teknologji
ke

Internet

GIS

prodhimet

aplikojnë

gjeneratën

e

re

të

GIS

shënimeve në internet.
Lansohet servisimi i hartave në internet. Në

1996

Komerciale

MapQuest

vitin 1999 kishte rreth 130 milion harta.
Më vonë AOL bleu për $1.1 bilion.
Dita e parë e GIS-it tërhoqi mbi 1,2

1999

Gjenerale

Dita e GIS-it

milion pjesëmarrës të cilët përdornin në
mënyra të ndryshme GIS-in.

Periudha e përdorimit
Tani me GIS merren mbi 1 milion
2000

Gjenerale

GIS-i ka mbi 1

shfrytëzues dhe rreth 5 milion me

milion

përdorim të pjesshëm në tërë rruzullin

shfrytëzues

tokësor.

2.2 Sistemet e Informacionit Gjeografik
Sfidat kryesore të cilat përballemi në botë sot janë: mbipopullimi, ndotja, shpyllëzimi,
fatkeqësitë natyrore - të gjithë kanë dimensione gjeografike kritike. Te gjitha keto
komponente mund te vizualizohen duke perdorur GIS teknologjinë. Hartat sot janë
interaktive, të kërkueshme. Transformimi i hartës statike në multimedia dinamike apo në
harte interaktive reflekton ne integrimin i inovacionit teknologjik dhe sasive të medha të të
dhënave gjeografike. Teknologjia kryesore pas këtij integrimi apo hartat e pas shekullit
njëzet janë hartat e sistemeve të informacionit gjeografik ose GIS. Jo vetëm ndonjë harte
por nje inteligjence digjitale është bërë e mundur nga teknologjia e sistemit te informacionit
gjeografik GIS. Edhe njerëzit që kurrë nuk kane përdorur hartat për të analizuar të dhënat
8

kanë gjetur se hartat e bëjnë përpunimin e informacionit shumë me lehtë dhe shumë më
efective e thënë thjesht, GIS është një lloj i veçantë i teknologjisë së informacionit që
integron të dhënat dhe informacionin nga burime të ndryshme.
2.2.1 Çfarë është GIS
Një sistem informacioni gjeografik (GIS) është një mjet me bazë në kompjuter për ndarjen
dhe analizimin e të dhënave hapësinore.
GIS është një term i gjerë që mund t'i referohet një numër të teknologjive të ndryshme,
proceseve dhe metodave. Ajo është e bashkangjitur në shumë operacione dhe ka shumë
aplikacione të lidhura me inxhinieri, planifikim, menaxhim, transport, logjistikë, sigurime,
telekomunikacion, dhe me biznes.
Ka shume perkufizime mbi at se si e sqarojne kuptimin e pergjithshem rreth GIS por tri nga
perkufizimet jane:
GIS (1): Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) është një mjet me bazë në kompjuter që
analizon, deponon, manipulon dhe vizualizon informacionin gjeografik në një hartë4.
GIS (2): Një sistem i informacionit gjeografik (GIS) është një sistem kompjuterik për
kapjen, ruajtjen, kontrollin, dhe shfaqja e të dhënave që lidhen me pozicionet mbi
sipërfaqen e Tokës. GIS mund të tregojë lloje të ndryshme të të dhënave në një hartë. Kjo
mundëson njerëzve për të parë më lehtë, analizuar, dhe kuptuar modelet dhe marrëdhëniet5.
GIS (3): Është një bashkësi mjetesh që shërben për mbledhjen, ruajtjen, transformimin dhe
shfaqjen e të dhënave të hapësirës nga bota reale për një qëllim të caktuar6.

4

http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/
http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
6
Platforma Web Gis Albania. Teknika Të Avancuara Replikimi, Tezë E Doktoraturës, Medjon Hysenaj
5
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Figura 1 Modeli i botës sipas GIS
2.2.2 Faktorët që kontribuan mbi zhvillimin e GIS
GIS është fjala e fundit e teknologjisë. Ajo është një disiplinë mjaft e re e cila ka gjetur një
zhvillimi tepër të madh sidomos në vitet e fundit. Përdorimi i saj është thelbësor në fusha të
ndryshme të jetës dhe kërkon njohuri të gjëra nga shkenca si gjeografia, informatika,
matematika, inxhinieritë e ndryshme, etj. Në të gjitha këto degë GIS gjen zbatim si lëndë
parësore në strukturat universitare si dhe laboratorë kërkimor e shkencor7
I gjithë ky evolucion që ka shoqëruar zhvillimin hap pas hapi të sistemeve të informacionit
gjeografik është ndikuar nga disa faktorë kryesorë
1. Revolucioni që shoqëroi Teknologjinë Informatike, lidhur me avancimin e shkencës
kompjuterike dhe hedhjes në treg të pajisjeve mjaft të sofistikuara.
2. Zhvillimi në Teknologjinë e Komunikimit.
3. Ulja e ndjeshme dhe e shpejtë e kostove të harduer (hardwer) dhe në të njëjtën kohë
rritja e shpejtësisë së përpunimit të të dhënave kompjuterike.
4. Funksionet gjithnjë e më të sakta të softuer (softwer), si dhe transformimi i tyre në
programe gjithnjë e më të njohura për përdoruesin. P.sh., një program Word më
përpara ka qenë i panjohur nga shumë përdorues, ndërsa në kohët e sotme është
kthyer në një program të zakonshëm, e njëjta gjë do të ndodhë me ArcGIS Desktop.

7

Po aty
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5. Të dhënat gjeografike janë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe pjesa më e madhe e
vendimeve që ne marrim influencohen nga aspekte gjeografike si: drejtimi i lëvizjes,
pozicioni, distancat, klima, proçeset e ndryshme gjeografike etj8.
2.2.3 Ruajtja e të dhënave
Shumica e softuerëve GIS mund të ruajnë informacion i cili ka një referencë hapësinore
përkundrejt një sistemi koordinativ tokësor (p.sh., gjatësi-gjerësi gjeografike apo ndonjë
projeksion i ndonjë harte), referenca hapësinore relative në rastin kur vendndodhja e një
objekti merret në raport me vendndodhjen e një objekti tjetër ose rastet kur për një objekt
nuk kemi fare referencë hapësinore. Informacioni gjeografik ruhet në trajtën e pikave,
vijave, poligoneve apo fushave dhe lidhet me tabela që përmbajnë numra, imazhe, etj.
Tashmë pranohet masivisht që bota është një sferoid “me gunga” i shtypur në pole, dhe ky
fakt, mbi formën dhe përmasën e tokës ka patur një ndikim të madh mbi mekanizmin që
përdoret për të matur vendndodhjet mbi sipërfaqen e tokës.
2.2.4 Ndërveprimi dhe shfaqja e të dhënave
Shfaqja e të dhënave duke patur në sfond një hartë dixhitale na ofron një bashkësi të madhe
avantazhesh në krahasim me databazat e zakonshme, në momentin kur vjen koha për
interpretim dhe analizim të tyre. Këto aftësi që ka GIS të kombinuara me aftësitë humane
në

perceptimin

e

problematikave

(çështjeve)

hapësinore

zgjerojnë

mundësitë

(funksionalitetet) e GIS përtej atyre të një databaze të zakonshme (tradicionale).
Një databazë e zakonshme që ruhet në një sistem si Oracle apo Access paraqitet në formën
e një grupi tabelash (të ngjashme me ato në Excel) të cilat lidhen me njëra-tjetrën me çelësa
primar (kolona) të përbashkët. Funksionalitet e ketyre databazave konsistojnë në
përdorimin e tullseve të cilat mundësojnë shfrytëzimin e informacionit që ato përmbajnë.
2.3 Aplikimi i GIS
Sistemi i informacionit gjeografik GIS ka një perdorim shumë të gjerë pothuajse në të
gjitha fushat. Këtë perdorim e ka bërë të mundur zhvillimi i madh i teknologjisë.
8
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Më poshtë në tabelën 1. janë permendur disa nga fushat në të cilat ka aplikim GIS-i dhe
qellimet e perdorimit të GIS-it në keto fusha.

Tabela 2. Fushat e Aplikimit te GIS.
Fushat e aplikimi të GIS-it

Qëllimi i Aplikimit
Rritja urbane dhe gjetja e vendeve te
pershtatshme për zhvillimin urban.
Mënyra e paraqitjës së shumë dukurive në
hapësirë (dendësia e popullsisë, koncentrimi
i ndotësve, rreziqet natyrore, shtrirja e
arealeve metropolitane etj.
Përfitime në përdorimin e GIS në
planifikimin urban Përfshijnë.
Digjitalizimi pjesës hartografike dhe

Planifikimi Urban

krijimin e hartave tematike.
Efikasitetit më të madh në marrjen e
informacionit.
Qasje të shpejtë dhe më të gjerë të llojeve të
informacionit gjeografik të rëndësishme për
planifikimin dhe aftësinë për të shqyrtuar
një gamë të gjerë të zgjidhjeve (skenarëve).
Analiza të përmirësuara.
Komunikim më të mirë me publikun.
Përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, për
shembull, qasje më të shpejtë në marrjen e
informacionit për planifikimin urban etj.
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Mund të themi që një nga aspektet më të
rëndësishme të GIS është aftësia e tij në
integrimin e bashkësive të ndryshme të të
dhënave (dataset), të databazave dhe
aplikacioneve, duke u kthyer në një
Ndërtim

teknologji mjaft të përshtatshme për shumë
projekte të profilit inxhinierik (Howes D.,
2009).
Një faktor ndimës në zbërthimin e trendit
(tendencës) në ndërtim, është përmes
implementimit të një paralelizmi (në nivel
krahasimi) midis numrit të kompanive të
ndërtimit, nevojave që ka një zonë e caktuar
për banesa në raport me dendësinë e
popullsisë si dhe lejeve të ndërtimit që jepen
nga autoritetet përkatëse.

GIS, ka një rol shumë të rëndësishëm në
monitorimin e mjedisit. GIS është i
përshtatshme si një mjet për paraqitjen
ideale të të dhënave që rrjedhin nga
stacionet që shërbejnë për matje (p.sh.
Monitorimin dhe Menagjimin e Mjedisit

matjen cilësisë së uji,ajrit etj.)
GIS është gjithashtu një mjet i vlefshëm në
procesin e vendim-marrjes. Ata që përdorin
GIS për të paraqitur të dhënat mjedisore, si
hartat ose grafikët në mënyrë të qartë duhet
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të jenë të vetëdijshëm për çështjet që lidhen
me klasifikimin, simbologjin , dhe
vizualizimin, për arësye se ato mund të
ndikojnë për përfundimet që nxerrim në
lidhje me ato të dhëna.

Interpretim vizuel te të dhënave të ruajtura
në bazat e të dhenave të GIS duke pëfshirë,
Baza matematikore e hartës
Projkesionet hartografike
Baza gjeodezike
Shkalla e hartës
Sistemet koordinative
Mënyrat e paraqitjes së elementeve në hartë
Pikë
Hartografim

Vijë
Sipërfaqe
Hartat tematike
Elementet e hartës tematike
Ndarja e hartave tematike
Mënyrat e paraqitjes tematike
Gjeneralizimi
Legjenda dhe shenimet tjera plotesuese
Përdorimi i hartave.

Perfshinë të dhëna gjeografike në dizajnin
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kompleks të rrjetit, optimizion planfikimin
mirmbajtjen dhe aktivitetet.
Identifikimi i koncentrimit te popullates
percaktimin e lokaleve te shfrytezuesveklienteve potencial
Klasifikimin e parapaguesve potencial sipas
nivelit-shkalles së sherbimit që kërkohet
Telekomunikim

Përcaktimin e vendndodhjes së
infrastrukturës ekzistuese
Percaktimin e të drejtës së shtegut sipas
rregullave
Identifikimin e linjës-rrugës optimale për
infrastrukturën kabllovike dhe pikat e
Shperndarjes-distribucionit. Për
infrastrukturen e Radio-komunikimeve (pa
tela)
Planifikim e shtrirjes së kabllove .
Lokacionet e centraleve dhe të njësive për
qasje-akses.
Inventari i pajimeve jasht objekteve të
centraleve.
Vleresimi i kostos.
Ndërlidhjen për funksionim të pajisjeve të
rrjetit me lokacionet e nyjeve komutuese
dhe të akseseve.
Menaxhimin e logjistikës dhe problemeve të
transportit.
Çështjet të cilat duhet trajtuar në planifikime
në kuadër të planifikimit hapësinor janë
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edhe këto çështje:
Linjat e transportit publik në relacionet
Ndërkombëtare
Ndërurbane
Planifikim i Transportit dhe Rrugëve

Urbano-periferike (ne viset rurale)
Urban
Në këto raste duhet identifikuar lokacionet
për:
Terminalet e autobusëve
Vendparkime
Vend-ndalimet në akset rrugore si në ato
ndërkombëtare,kombëtare,regjionale dhe ato
lokale
Qarkullimi dhe llojet e automjeteve për
qarkullim
Qarkullimi matur në tranzit nëper
Kosovë,regjion,apo lokalitete të vecanta
Frekuenca e qarkullimit të automjeteve në
tërësi mbrenda një periudhe të caktuar
kohore: ditor,javor,mujor
Statistikat e automjeteve sipas tipitmadhësisë, sipas fuqisë motorike, sipas
vitit të prodhimit, sipas llojit të karburantit
që konsumojnë etj
Linja rrugore-rrjeti rrugor me të gjitha
kategorizimet që për momentin ka apo që
parashikohet për risistemim.
Rrugët ndërkombëtare
Rrugët kombëtare
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Rrugët regjionale
Rrugët lokale
Lloji i terrenit, performansat e trasës nëpër
të cilën shtrihet rruga:
Struktura e terrenit,
Natyra e ambientit,
Ndikimet nё ambient,
Disajni i trasёs sё rrugёs,
Brezi rrugor.
Eksponimi i rrezeve tё diellit,(Sigurija nё
trafik)
Karakteristikat që duhet pasur parasysh:
Emri i Linjёs Hekurudhore
Relacionet qё ajo linjё mbulon
Gjatёsia e hekurudhёs nё tёrёsi prej
Hekurudhat

vendnisjes deri te caku
Gjatёsia e Hekurudhёs ndёrmjet stacioneve
tё trenit
Kategoria e linjёs hekurudhore bazuar nё
standarde tё UIC
Kryqёzimet e Binarёve tё Hekurudhave
Kryqёzimet me Rrugёt
Sistemet e sigurisё dhe tё sinjalistikёs
Pjertёsija e trasёs
Kordinatat gjeografike tё trasёs sё
hekurudhёs-ave
Numri i tuneleve
Gjatёsija e tuneleve sipas linjёs
Numri i urave
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Gjatёsija e urave sipas linjёs

GIS përdoret në menaxhimin e punës me të
korrurat, monitorimin e teknikave që
përcaktojnë ciklin e të mbjellave për ferma
të vogla individuale si edhe për zona të tëra
Bujqësi

krahinore. Me anë të GIS bëhet e mundur
analiza e kushteve klimaterike të asaj zone,
përbërjes së terrenit si dhe të shumë
faktorëve të tjerë natyrorë si reshjet, erërat
etj.
Nga këto të dhëna përcaktohet në mënyrë të
saktë se cilat janë produktet më të
përshtatshme për t’u kultivuar në një
sipërfaqe të caktuar dhe se si duhet
menaxhuar ky proces në mënyrë të tillë që të
arrihet një prodhimtari sa më e lartë.
Studimi i burimeve ujore me karakter
hidrologjik që ndikojnë në zhvillimin e
energjetikës.
Pёrshkrimi i disa prej atributeve qё duhet
marrё nё konsiderat pёr planifikim apo
disajnim tё rrjetit pёr distribuim tё

Energjetikë

elektricitetit.
Identifikimi i hapёsirёs administrative Qyteti/vendi.
Lokacioni se ku ёshtё vendosur apo
instaluar objekti (Mihjet,resurset
gjeneruese,TEC, HEC me resurset e
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ripёrtёritshme tё ujit, EC me erё, biomas etj,
Trafostasioni, Shtylla (tension i lart apo
tension i ulёt) etj.
Identifikimi i rrugёs/Emri, Nr. etj
Karakteristikat e sipёrfaqёs sё rrugёs dhe
terrenit.
Kategoria e rrugёs ( urbane , periferike,
lokale, ndёrurbane, nacionale etj.
Identifikimi i tensionit elektrik tё linjёs:
400KV, 220KV,110KV, 35KV, 20KV,
10KV apo 04KV.
Kapacitetet primare tё trafostacioneve (sa
ёshtё tensioni, rryma dhe fuqia e instaluar
dhe çfarë furnizon,
Cilёn hapёsirё apo lokalitet e furnizon,
Numri i shfrytёzuesve qё mvaret nga trafostacioni apo linja,etj.
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Një platformë e mirëorganizuar GIS mund
të analizojë çdo pasuri të biznesit (të
punësuarit, konsumatorët, dhe objektet që
ato kanë në zotërim, të gjithë rrjetin zinxhir
të furnizimit, etj). GIS përdoret në
menaxhimin e informacionit të bizneseve të
çdo lloji në varësi të pozicionit gjeografik që
Biznes

ato kanë. GIS i jep çdo biznesi një avantazh
më tepër duke e bërë atë më
konkurues si dhe më të suksseshëm. GIS na
lejon të kuptojmë dhe të vlerësojmë më mirë
të dhënat duke krijuar paraqitje grafike
përmes informacionit të marrë nga databaza.
Është e mundur ndërtimi i raporteve dhe
statistikave të cilat tregojnë ecurinë vjetore
dhe të ardhurat e një kompanie.
Potenciali i madhë i shfrytëzimit të GIS-it
për të përfituar industrinë e kujdesit
shëndetësor tani ka filluar të realizohet në të
dy sektorët Publik dhe Privat. Të dy sektorët
publik dhe privat janë duke u zhvilluar

Shëndetsi

mënyra të reja për të shfrytëzuar integrimin
e të dhënave hapësinore dhe fuqisë për
vizualizimn e tyre në GIS. Shëndeti public
mund ta përdor GIS-in për shtrirjen
hapësionre të vaksionimit të fëmijëve,
kryerjen e hulumtimit të politikave
shëndetësore, dhe krijimin e zonave të
shërbimit. GIS siguron një mënyrë për të
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lëvizur të dhënat nga niveli i projektit në
mënyrë që ajo mund të përdoret nga të gjitha
organizatat.
GIS në fushën e turizmit mund të ketë
avantazhe si për organet e zhvillimit të
turizmit ashtu edhe për turistët si:
Lokacioni i ardhjes së klientëve,
Turizëm

Planifikimin e hapësirave turistike
Marketing
Krijimin e infrastrukurës qoftë të ransportit,
shërbimeve publike për një zonë të caktuar
turistike
Planifikimin e hapësirave të reja turistike
Gjetjen e hapësirave të përshtatëshme
Shtimin apo përmirësimin e transportit për
hapësirat e reja për zhvillimin e turizmit etj.
Përfitimi i imazheve satelitore dhe
përpunimi i tyre nga softuer GIS, ndihmojnë
në identifikimin e zonave të cilat janë objekt
fatkeqësish natyrore, duke i klasifikuar ato
sipas shkallës së rrezikut. Satelitët që sillen
rreth tokës grumbullojnë informacione dhe
të dhëna mbi temperaturën, lagështinë,

Rreziqe Natyrore

rrezatimin diellor, krijimin e masave ajrore,
shpejtësinë e erës, nivelin e reshjeve,
zhvendosjen e rrymave, etj. Të gjitha këto të
dhëna mblidhen në kohë reale. Më pas
transferohen në kompjuter të specializuar të
lidhur me një softuer GIS të cilët realizojnë
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analizën dhe studimin e hollësishëm të
këtyre të dhënave duke na dhënë statistika
dhe probabilitete mjaft të sakta dhe të
mundshme se ku, kur apo dhe me çfarë
intensiteti këto rreziqe mund të ndodhin në
të ardhmen.
Sisteme informative

Parashihet krijimi i menxhimit të blerjës se
tokës që do të ndihmojë në vlersimin e
tokave dhe pagesat.

2.4 Rëndësia e GIS
Sistemi i informacionit gjeografik(GIS) është një industri në rritje që po gjen zbatim në
shumë fusha si planifikim urban, ndertim, energjetikë, turizem, shendetsi, rreziqe natyrore,
sisteme informative, biznes, bujqesi, hekurudha, monitorimin dhe menagjimin e mjedisit,
hartografim, telekomunikim, planifikim i transportit dhe rrugëve etj, në të cilat ka lehtesuar
shumë punën dhe ka zevendesuar ate manuale që ka marrë shumë kohe dhe shumë
shpenzime materiale.
Informacionet mund të paraqiten shkurtimisht dhe në mënyrë të qartë në formën e një harte
me relacionin shoqërues, duke lejuar perdoruesit apo vendimmarrësit të përqëndrohen në
çështjet reale në vend se të koncentrohen në përpjekje për të kuptuar të dhënat. Sepse
produktet GIS mund të prodhohen shpejt, skenare të shumta mund të vlerësohen në mënyrë
efikase dhe efektive. Për këtë arsye, në botën e sotme, aftësia për të përdorur GIS është
gjithnjë e më e rëndësishme.
2.5 Web Aplikacioni
Web aplikacionet janë programe kompjuterike që lejojnë vizitorët e internetit të paraqesin
dhe të rifitojnë të dhëna në apo nga një bazë të dhënash në Internet duke përdorur
shfletuesin e tyre të preferuar të internetit sic jane chrome, firefox,safari etj. Të dhënat
paraqiten më pas për përdoruesit në shfletuesin e tyre si informacion dinamik i gjeneruar
(në një format të caktuar, psh në HTML duke përdorur CSS) nga ueb-aplikacioni përmes
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një web server. Web browsers apo shfletuesit përems te cileve paraqitet informacioni apo të
dhënat janë aplikacionet softuerike që lejojnë përdoruesit të rifitojë të dhënat dhe të
ndërveprojnë me përmbajtjen e vendosur në faqen e internetit. Faqet e internetit të sotme
janë shumë larg nga ato statike me tekst dhe grafikë te hershme e në mesin e viteve
nëntëdhjetë: web faqet moderne lejojnë përmbajtje të personalizuar dhe dinamike që të
navigosh poshtë e larte nga përdoruesit sipas preferencave individuale etj. Më e
rëndësishmja është se web faqet moderne lejojnë kapjen, përpunimin, ruajtjen dhe
transmetimin e të dhënave të ndjeshme të konsumatorëve (p.sh., të dhënat personale,
numrat e kartës së kreditit, informacione të sigurimeve shoqërore, etj) për përdorim të
menjëhershëm dhe të përsëritur. Dhe, kjo është bërë me anë të web aplikacioneve.
Karakteristika të tilla si webmail, faqet identifikimi, mbështetjeje dhe forma te kërkesës se
produkteve apo web aplikacione per shoping online dhe sisteme te menaxhimit të
përmbajtjes, forma te faqeve te internetit modern e me perspektiva qe të japin bizneset me
mjetet e nevojshme për të komunikuar klientet. Këto janë të gjitha shembuj të zakonshme
të aplikacioneve web.
2.5.1 Mënyra e punës së web aplikacionit
Ne figuren 2 më poshtë paraqet detalet tri shtresave te web aplikacionit. Shtresa e parë
është zakonisht një shfletues web apo ndërfaqe e përdoruesit; shtresa e dytë është me
përmbajtje me dinamike me mjete teknologjike të brezit të tilla si Java servlets (JSP) ose
Active Server Pages (ASP), dhe shtresa e tretë është baza e të dhënave që përmban
përmbajtjen (p.sh., lajme) dhe të dhënat e konsumatorëve (p.sh., emrat e përdoruesve dhe
fjalëkalimet, numrat e sigurimeve dhe të dhënat e kartës së kreditit).

Figura 2 Tri shtresat e web aplikacionit
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Figura 3 më poshtë tregon se si kërkesa fillestare është e shkaktuar nga ana e përdoruesit
përmes shfletuesit në internet në serverin e web aplikacionit. Kërkesa web i qaset serverit të
bazave të të dhënave për të kryer përditësimin apo kërkuar dhe merr të dhënat që ndodhen
në bazën e të dhënave. Pastaj informacioni shfaqet për përdoruesit përmes shfletuesit
(browser).

Figura 3 Hapat nëpër te cilet kalon kerkesa e perdoruesit

2.6 Perdorimi i gjuhëve programuese HTML, CSS, JavaScript për ndërtimin e web
applikacionit
Një gjuhë programimi është një gjuhë formale në kompjuter e projektuar për të komunikuar
udhëzime për një makinë, veçanërisht një kompjuter. gjuhë programimi mund të përdoret
për të krijuar programe për të kontrolluar sjelljen e një makine apo për të shprehur
algoritme. Për gjuhët programuse flitet në rastet kur përdoret një bashkësi e përpiluar nga
disa fjalë-urdhëresa e komanda (zakonisht me prejardhje nga anglishtja) dhe disa rregulla të
përdorimit të tyre. Me ndihmën e kësaj bashkësie pregatitet një program sipas të cilit
vepron makina, sistemi operues i makinave intelegjente apo gjësend tjetër që ka aftësi të
lexojë programin e pregatitur. Te gjitha web faqet perdorin HTML dhe CSS si dhe ne
shumicen e tyre perdoret edhe JavaScript si gjuhe programuese e nivelit të larte, per të cilat
do të flitet në vazhdim.
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2.6.1

HTML

HyperText Markup Language ( HTML ) është gjuha standarde

për krijimin e

web faqeve dhe web aplikacioneve. Me Cascading Style Sheets (CSS) dhe JavaScript , ajo
formon një treshe të teknologjive për World Wide Web (www).
Të gjitha dokumentet e HTML-së (ueb faqet ) duhet të përdorin këtë format themlorë si
bazë, në të cilin do të mbështetet faqja. Ky format është i përkryer me katërpale të
etiketave, të cilat janë:
<html> dhe </html>
<head> dhe </head>
<title> dhe </title>
<body> dhe </body>

Etiketa e HTML-së tregon shfletuesit (browser) tuaj se faqja është një dokument HTML.
Etiketa <html> duhet të jetë patjetër etiketa e pare në dokumentin tuaj HTML, kurse etiketa
</html> është etiketa e fundit në dokumentin HTML. Etiketat <head> përmbajnë etiketat
e titullit të faqes, etiketat META të cilët janë makina të kërkimit, që përdoren për të hartuar
treguesin e faqes suaj, ndonjë etiketë bazë të HTML-së, dhe disa kode të JavaScript-it. Sa
për tani nuk duhet të koncentrohemi në etikatat META, etiketat bazë të HTML-së, dhe kodet
e JavaScript-it. Ju mund të ndërtoni ueb faqe edhe pa këto etiketa, dhe të shtoni ato më
vonë kur ju të pershtateni me gjuhën programuese HTML. Etiketat <title> janë të
vendosura ndërmjet etiketave <head>, dhe përfshijnë titullin e faqes ashtu si duket në
shiritin e gjendjes (status bar), në anën e majt në këndin e lart të ekranit. Ky titull do të jetë
përshkrues i faqes suaj, por nuk duhet te ketë më tepër se 64 simbole me gjatësi. Etiketat
<body> janë aty ku ju vendosni tërë përmbajtjen ( tekstet, fotografit dhe lidhjet) që ju
dëshironi të shihen në ueb faqen tuaj. Etiketa body e fillimit është poashtu vendi ku ju
mund të cilësoni ngjyrën e sfondit (background), ngjyrën e tekstit, lidhjeve (link) dhe
ngjyrën e lidhjeve të vizatuara (vlink).
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<html>
<head>
<title>Titulli i faqes suaj këtu </title>
<Meta name=”description” content=”Përshkrimi i faqes suaj këtu”>
</head>
<body>E gjithë përmbajtja e faqes suaj shkruhet këtu..!</body>
</html>

2.6.2 CSS
CSS nënkupton shkurtesën për Cascading Style Sheets që në përkthim të lire do të thotë:
‘Shtresat për vendosjen e stileve në mënyrë kaskade’.CSS është një fajll (file) stili i cili i
jep forma, dimension, ngjyra kodit HTML. CSS është ajo që ju përdorni për të aplikuar
stilin për dokumentet tuaja HTML. Një dokument CSS është një dokument tekst që
përmban një ose më shumë rregulla të cilat shfaqni të shfletuesit format të ndryshme të
elementeve në një faqe HTML. Janë disa versione të CSS, dhe më i fundit është ai CSS3
me më shumë atribute, por kujdes, pasi CSS3 suportohet vetëm nga shfletuesit e fundit:
Firefox, Chrome, Opera dhe disa atributenë IE9 ( internet explorer ).
CSS është hartuar kryesisht për të mundësuar ndarjen e përmbajtjes së dokumentit nga
paraqitja

e

dokumentit ,

duke

përfshirë

aspekte

të

tilla

si pamjen , ngjyrat dhe shkronjat .Kjo ndarje mund të përmirësojë përmbajtjen qasjes , për
të siguruar më shumë fleksibilitet dhe kontroll në përcaktimin e karakteristikave të
prezantimit, të mundësojë faqet e shumta HTML për të ndarë formatimin duke specifikuar
CSS përkatëse në një skedar të veçantë .css, dhe për të reduktuar kompleksitetin dhe
përsëritjen në përmbajtje strukturore.
Rregulli kryesor ne CSS është që përbëhet nga dy pjesë, përzgjedhësi dhe deklarata ashtu
siq shihet ne figuren 4 .
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Figura 4 Rregulli kryesor në CSS
2.6.3 JavaScript
JavaScript është një gjuhë programuese e nivelit të lartë , dinamike dhe interpretuar . Kjo
është standardizuar në ECMAScript specifikimi i gjuhës. Së bashku me HTML dhe CSS ,
JavaScript është një nga tri teknologjitë kryesore të World Wide Web (www) prodhimit të
përmbajtjes se shumicës se faqeve e internetit dhe të gjithë web shfletuesit (browsers)
modern mbështesin atë pa pasur nevojë për plug-ins. JavaScript është prototip i
bazuar me funksione të klasit të parë , duke e bërë atë një gjuhë me shume paradigma,
mbështetur në programinmin e orientuar në objekte, e domosdoshme dhe funksionale me
stilet e programimit. Ajo ka një API për të punuar me tekste, vargje, të dhëna dhe shprehje
të rregullta, por nuk përfshin asnjë I / O, të tilla si rrjeta, paisje per ruajtje, ose objekte
grafike, duke u mbështetur për këto mbi mjedisin pritës në të cilën ajo është e përfshirë.
JavaScript paraqitet si një tekst i integruar me HTML që përdoret për të gjeneruar ueb faqe.
Kjo, nënkupton se për ta shkruar JavaScript-in do të jetë i mjaftueshëm edhe një editor
tekstual i thjeshtë. Karakteristikat kryesore të JavaScript janë:
•

Skripta mund të përbëhet vetëm nga një sekuencë komandash;

•

Nuk ka nevojë për paraqitjen statike të variablave, sepse ato mund të deklarohen
kudo në program;

•

Objektet e paracaktuara në JavaScript

•

Është kompatibile me të gjitha platformat.

27

JavaScript mund të vendoset kudo përbrenda instruksioneve <html> në faqe. Në
vazhdim,është dhënë struktura e sintaksës për deklarimin e JavaScrip në faqe:
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<script type=”text/javascript”>
Këtu vendoset skripta
</script>
</head>
</html>

Instruksioni

<script>

përdoret për t’i treguar shfletuesit se në vazhdim pason skripta e

kodit, që do të zgjasë deri kur të haset instruksioni i njejtë, por i mbyllur </script>.
2.7 Hartat dhe interneti
Një interes i madh në hulumtimet për hartat dhe internetin është zhvilluar vetëm që nga
rreth vitit 1995 dhe ishte i lidhur fort me rritjen e World Wide Web (www). Përfshirë hartat
dhe imazhet e marra nga satelitët, janë bërë një komponent i rëndësishëm i web. Një nga
arsyet për këtë është kosto. Ajo është e thjesht dhe më pak të shtrenjtë për të vendosur
grafika, ngjyra në web se sa qe është për të shtypur ngjyra në letër. Kur kostot shtesë të
transportit dhe shpërndarjes janë faktorë në hartat të shtypura kurse ato dixhitle nuk e kanë
këtë kosto.
Hartat e paraqitura nga kompjuteri janë zakonisht më dinamike. Hartat janë përditësuar
shpesh, ato përfshijnë disa lloj të ndërveprimit, ose një seri e hartave mund të shihet si një
animacion. Kombinimi i hartave dhe Internetit është një zhvillim i rëndësishëm, jo vetëm
për përmirësimin e shpërndarjes së hartave, por edhe për shkak se ajo bën një formë më
interaktive e hartave të jetë e mundur - një formë e hartës që përdoruesit e hartës
angazhohen në një masë shumë më të madhe se harta në letër.
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Perveq kesaj një shumëllojshmëri e faqeve të internetit të përfshijë hartat interaktive. Këto
harta mund të ndryshohet nga përdoruesi duke zgjedhur opsionet e ndryshme ne hartat e
ekranit.
2.8 Çfarë është Web GIS
Web GIS është një lloj i sistemit të informacionit të shpërndarë, që përfshin të paktën një
server dhe një klient, ku server është një server GIS dhe klienti është një shfletues web,
aplikacion për desktop, apo aplikacion për mobile. Në formën e tij më të thjeshtë, Web GIS
mund të përkufizohet si çdo GIS që përdor teknologjinë e internetit për të komunikuar mes
një serveri dhe një klienti. Web-GIS applikacioni mundëson paraqitjen vizuale të të
dhënave në hartë dhe të publikohen përmes web-it, po ashtu mundëson menaxhim të lehtë
me këto të dhënat nga largësia përmes internetit.
2.8.1 Avantazhet e aplikimit të Web GIS
Duke shfrytëzuar internetin për të marrë informacion mbi web pa marrë parasysh sa larg
server-i dhe klienti mund të jenë nga njëri-tjetri, web GIS paraqet avantazhe të dallueshme
mbi GIS tradicionale desktop, duke përfshirë si vijon:
Niveli Global: Si një përdorues i ndonje serveri GIS, ju mund të paraqitni aplikimet web
GIS në botë, dhe bota mund të hyne nga kompjuterët e tyre ose pajisjet të lëvizshme.
Natyra globale e internetit GIS është trashëguar nga HTTP, e cila është mbështetur
gjerësisht.
Një numër i madh i përdoruesve: Në përgjithësi, një GIS tradicionale desktop është
përdorur vetëm nga një përdorues në një kohë, ndërsa një web GIS mund të përdoret nga
dhjetra apo qindra përdorues në të njëjtën kohë. Kështu, web GIS kërkon performance
shumë më të larta dhe shkallzuëshmëri se GIS desktop.
Kosto të ulët në raport me numrin e përdoruesve: Pjesa më e madhe e përmbajtjes së
internetit është pa pagesë për t'i dhënë fund dhpenzimeve të përdoruesit, dhe kjo është e
vërtetë për web GIS. Në përgjithësi, ju nuk keni nevojë për të blerë softuer ose të paguani
për të përdorur web GIS. Organizatat që kanë nevojë për të siguruar aftësitë e GIS për
shumë përdorues mund të minimizojne kostot e tyre nëpërmjet internetit.
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Lehtë për t'u përdorur: Për desktop GIS përdoruesit profesional trajnohen me muaj te
tërë në GIS. Web GIS është menduar për një audiencë të gjerë, duke përfshirë edhe
përdoruesit publik të cilët mund të mos dinë asgjë për GIS. Ata presin web GIS të jetë aq e
lehtë sa duke përdorur një faqe interneti të rregullt. Web GIS është projektuar zakonisht për
thjeshtësi, intuitë, dhe komoditet, duke e bërë atë zakonisht shumë më te lehtë për t'u
përdorur se GIS desktop.
Update te unifikuar: Për desktop GIS që të jenë të përditësuar në një version të ri, update
duhet të jetë i instaluar në çdo kompjuter. Për web GIS, një përditësim punon për të gjithë
klientët. Kjo lehtëson mirëmbajtjen e bën web GIS një përshtatje të mirë për dhënien e
informacionit në kohë reale.
Aplikime të ndryshme: Ndryshe nga GIS desktop, e cila është e kufizuar në një numër të
caktuar të profesionistëve GIS, Web GIS mund të përdoret nga të gjithë në një ndërmarrje,
si dhe publiku i gjerë. Kjo audiencë e gjerë ka kërkesa të ndryshme. Te cilat mund ti
plotesojë Web GIS me interaktivitetin e tij.
2.8.2 Logjika e Platformës
Që të kuptohet platforma WEB GIS GJILANI se si funkionon duhet kuptuar logjiken mbi
te cilen ajo është ndërtuar, logjik e cila kalon nëpër disa hapa të cilët do te sqarohen me
mire në skemen e aplikacionit me poshtë.
2.8.3 Skema e Pergjithshme e Aplikacionit
Në menyrë të permbledhur në Figuren 5 është paraqitur skema e pergjithshme në të cilën
qarkullojnë të dhënat dhe perpunohen.
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Figura 5 Skema e permbledhur e aplikacionit
2.8.4 Arkitektura tre-shtesore e WEB GIS GJILANI
Ashtu siç paraqitet dhe në skemën (Figura 3) për ndërtimin e WGG inkuadrohen server i
databasës në rastin e WGG është perdorur PostgreSQL, në shtresën e dyte inkuadrohen
OpenLayers si një open-source librari për të krijuar dhe shfaqur hartat nga burime të
shumta të internetit dhe GeoExt si një manual javascript për web gis aplikacione të bazuara
në ExtJS ose OpenLayer si në rastin tonë. Ndersa për të ndarë, proceset dhe redaktuar të
dhënat gjeohapësinore është perdorur Geoserver që është një server open-source i shkruar
në Java.Geoserver është dizajnuar për të ndërvepruar, publikuar të dhëna nga çdo burim
kryesor i të dhënave hapësinore duke përdorur standarde të hapur.

Figura 6 Arkitektura tre-shtresore e WGG
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Mungesa e aplikimit te WEB GIS nga institucionet ka të bëjë kryesisht me mos informimin
apo mos njohurit e personave përgjegjes për rolin që ka GIS si në avancimin dhe shpejtësin
e kryerjes së punëve dhe shërbimeve po ashtu edhe në marrjen e informacionit të
sakt,transparent dhe me kualitet të lartë, në përcjellejn e vazhdueshme të fenomeneve të
ndryshme etj. Në rastin tonë Komuna e Gjilanit ka munges të stafit që mirren me
implementimin e WEB GIS, arësyet financiare duke e ditur se Softueret e GIS kanë një
kosto mjaft të lartë, mirëpo kishte arrit me i plotësu nevojat në një masë të madhe me
implementin e Open Source programeve që kanë funksione më të limituara për këto
analiza. Probleme të shumta që ka në komunën e Gjilanit ashtu edhe në shumë komuna të
tjera të vendit janë mbingarkesa e palëve për të marrë njoftime për planet urbanistike,
gjetjen e lokacioneve të përshtatshme për ndërtim, njoftime mbi shtrirjen e infrastrukturës
qoft asaj rrugore apo edhe atyre përcjellëse (ujë, kanalizim, energjis), marrjen e
informacionit për pronat private, përcaktimin e zonave për prerje të pyjeve në bazë të
ligjeve në fuqi e shumë shërbime tjera që jepen nga institucionet e Komunës.
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4. METODOLOGJIA
Për të realizuar këtë punim janë perdor tri metodologji:
1. Mbledhja e të dhënave
2. Perpunimi i të dhënave dhe realizimi i Web Aplikacionit
3. Diskutimi i rezultatve të Web Aplikacionit
Mledhja e të dhënave: përfshin fazën e grumbullimit të të dhënave nga literatura të
ndryshme kryesisht gjatë hulumtimit në internet.
Perpunimi i të dhenave dhe realizimi i Web Aplikacionit - pas fazës së mbledhjes së të
dhenave dhe hulumtimit, materiali i mbledhur dhe njohurite e fituara nga analizimi i
materialit dhe literatures janë perdor në realizimin e Web Aplikacionit.
Diskutimi i rezultatve te Web Aplikacionit- Perfshinë fazën e diskutimit rreth rezultatve
pas realizimit të Web Aplikacionit.
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5. REZULTATE
Në kapitullin rezultatet janë perfshirë fazat e implementimit WEB GIS, krijimit të shape
file si dhe mënyra perdorimit të tyre. Perfshinë edhe aplikimin e glassfish serverit.
Gjithashtu përfshihen edhe kodi i përdorimit(modulet bazë).
5.1 Fazat e implementimit të

WEB GIS, krijimit

të shape file si dhe mënyra

perdorimit të tyre
Web GIS aplikacionet e zhvilluara lejojnë ndërveprimin përmes internetit me hartat dhe të
dhënat që lidhen me të. Disa nga shembujt më të njohur të Web GIS janë web aplikacionet
për vendndodhjen hartografike, hartat e rrugëve, apo atlaset on-line etj. Shembuj të tjerë
tipikë të versionit Web GIS janë sistemet e informacionit gjeografik(GIS) të rajoneve dhe
të komunave të ndryshme: këto e bëjnë te jetë atë në dispozicion të informimit publik te
mjedisit, dhe planifikimin territorial.
Aplikacionet Web GIS janë të përdorshme përmes përdorimit te veçantë plugin, ose edhe
nga software të veçantë si Google Earth. Në rastin e WGG përmes shfletuesit(browser)
është i perdorshem web GIS aplikacioni.
Platforma web aplikacioni per komunen e Gjilanit do të krijohet si një web aplikacion i cili
do të mundësojë të gjithë qytetarve të komunës së Gjilanit edhe të gjithe atyre që duan te
investojnë, të kerkojnë lokacion të caktuar apo edhe vetem t’a vizitojnë që të kyqen të
kerkojnë në hartë të printojnë hartën ta ruajnë si imazh të masin ndonje pjesë etj. Thënë
thjesht do të krijohet një harte interaktive dhe e kerkueshme e cila ka shum perparsi ne
krahasim me harten fizike pasi përditësimi bëhët për të gjithë klientët e kjo lehtëson
mirëmbajtjen dhe e bën web aplikacionin të përshtatshem dhe të mirë për dhënien e
informacionit në kohë reale. Web aplikacioni do te projektohet për thjeshtësi, intuitë dhe
komoditet, duke e bërë atë shumë më thjeshtë dhe më të lehtë për t'u përdorur.
Për implementimin e WEB GIS aplikacionit për Komunën e Gjilanit është kaluar nëpër disa
faza të rëndësishme dhe sfiduese për të arritur rrezultatin e dëshiruar procesi i punës është
ndarë në disa faza,
1. Faza e pare grumbullimi i materialit në formë Rasterike në formatet (JPG, TIFF,
PNG), Ortofotov, Hartave Topografike etj.
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Figura 7 Ortofoto

Figura 8 Harta Topografike

2. Faza e dyt ka të bëjë me Gjeoreferencimin përkatësisht futjen e Raster file në
sisteminKoordinativ.
3. Faza e tretë ka të bëjë me digjitalizimin e Raster File, pra Krijimin e të dhënave
digjitale përkatësisht Shape File për nevoja të implementimit të WEB GIS.

Figura 9 Procesi i
digjitalizimit të rrugëve

Figura 10 Shape File dhe
përmbajtja e tij

4. Faza e katërt paraqet edhe fazën finale ku është bërë publikimi i Shape File, në
Server (open source) për arësye të kosotos, lidhja me JavaScript dhe krijimi i
produktit final, pra WEB GIS.

5.2 Glassfish java server
GlassFish është një burim i hapur (open-source) server aplikacion projekt i filluar nga Sun
Microsystems për platformen

Java

EE

dhe

tani

është

sponsorizuar

nga Oracle

Corporation9. GlassFish është implementim referencë i Java EE dhe si e tillë e
mbështet Enterprise

JavaBeans, JPA, JavaServer

Faces, JMS, RMI, JavaServer

Pages, servlets etj10. Kjo lejon zhvilluesve për të krijuar aplikacionet e ndërmarrjeve që janë
të

lëvizshëm

dhe

të

shkallëzuar,

dhe

që

të

integrohen

me

teknologjitë

e

trashëgimisë. Komponente opsionale mund të instalohen për shërbime shtesë. GlassFish
është

i

bazuar

në kodin

burimor të

lëshuar

nga

Sun

dhe Oracle

Corporation 's TopLink këmbëngulje sistemit11. Ajo përdor nje derivat Apache Tomcat si
servlet enë për të shërbyer përmbajtje për web, me një komponent të shtuar te quajtur
Grizzly i cili përdor Java New I/O (NIO) për shkallzueshmeri dhe shpejtësi12.

9

Wikipedia GlassFish https://en.wikipedia.org/wiki/GlassFish
Po aty
11
Po aty
12
Po aty
10
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5.3 Kodi i Përdorimit(Modulet Bazë)
Modulet JavaScript
/* Me këtë pjesë të kodit shfaqet pjesa e layers
që mundeson shfaqjen dhe fshehjen permes
check box të shtresave në pjesen ku shfaqet
rezultati i hartes së komunes së Gjilanit si ne
Figuren 7*/

tree = Ext.create('GeoExt.tree.Panel', {
border: true,
region: "west",
title: "Shtresat",
width: 250,
split: false,
collapsible: false,
collapseMode: "mini",
autoScroll: true,
store: store,
rootVisible: false,
lines: false,

});

Figura 11 Shtresat dhe paraqitja e
tyre me check box
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/*Me keto module të JavaScript vendosen shtresat në Web GIS Gjilani ku rënditja e
shtresave bëhët ashtu që shtresat të cilat vendosen të parat në renditje në kod ato janë te
vendosura më në fund kur shfaqen ne rezultat(ne web GIS)*/

layers: [

new OpenLayers.Layer.WMS("Vendbanimet",
"http://localhost:8080/geoserver/Gjilani_GIS/wms", {
layers: "Vendbanimet_e_KomunesWGS84N34",
transparent: true,
format: "image/png"
}, {
isBaseLayer: false,
buffer: 0
}
),
new OpenLayers.Layer.WMS("Hapsirat e Ndertuara",
"http://localhost:8080/geoserver/Gjilani_GIS/wms", {
layers: "Hapsirat_e_ndertuara_WGS84N34",
transparent: true,
format: "image/png"
}, {
isBaseLayer: false,
buffer: 0
}
),

new OpenLayers.Layer.WMS("Rruget",
"http://localhost:8080/geoserver/Gjilani_GIS/wms", {
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layers: "Rruget_WGS84N34",
transparent: true,
format: "image/png"
}, {
isBaseLayer: false,
buffer: 0
}
),

new OpenLayers.Layer.WMS("Antenat",
"http://localhost:8080/geoserver/Gjilani_GIS/wms",
{
layers: 'Antenat_Vala_Ipko',
format: 'image/png',
transparent: true
},
{
singleTile: true,
visibility: true
}
),

new OpenLayers.Layer.WMS("Kufiri Komunal",
"http://localhost:8080/geoserver/Gjilani_GIS/wms", {
layers: "Kufiri_KomunalWGS84N34",
transparent: true,
format: "image/png"
}, {
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isBaseLayer: true,
buffer: 0
}
),

]

/*Me këtë pjesë të kodit krijohet faqja në të cilën del rezultati dhe shfaqet harta në web
(Figura 8)*/

Ext.create('Ext.Viewport', {
layout: "fit",
hideBorders: true,
items: {
layout: "border",
deferredRender: false,
items: [mapPanel, tree, {
contentEl: "desc",
region: "north",
bodyStyle: {"padding": "0px"},
collapsible: false,
collapseMode: "mini",
split: false,
width: 100,
title: "WEB GIS GJILANI"
}]
}
});
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Figura 12 Hapsira ne te cile shfaqet harta e komunes Gjilanit
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Ne punimin e temës “PLATFORMA WEB GIS GJILANI” u synua që të theksohej fakti se
sa e rëndeshishme është teknologjia në jetën e perditshme dhe sa shumë lehteson jetën e
njeriut dhe konkretisht sa shumë rëndesi ka Web GIS Aplikacioni si teknologji e cila po
shenon rritje në perdorim dhe mund të konsiderohet si një prirje e madhe.
Gjate hulumtimit rreth temës është analizuar se ne cilat vende perdoret kjo teknologji dhe
sa perdoret tek ne, në vendin tonë është ende në fazat e fillmit të perdorimit pasi që ekziston
vetem gjeoportali i Kosovës dhe një gjeportal i komunes së Pejës që dmth të gjitha komunat
tjera nuk e kanë një të tillë. Është mundësuar që deri në një fazë projekti të jetë i
perdorshëm mirpo synohet të punohet në vazhdimsi për sofistikimin dhe evoluimin e
sistemit në pergjithësi. Platforma të tilla rekomandohen edhe për komunat e tjera të vendit
pasi që:
•

Digjitalizon sherbimin,

•

Qasje për të gjithë pa dallim kohe dhe hapsire,

•

Kosto efektive,

•

Kerkim lokal etj.

Për shfrytëzuesit ajo që ka rendesi të theksohet është që ndërfaqja e Web Aplikacionit të
jetë e thjeshtë dhe e kuptueshme për tu përdorur si dhe të jetë e qasshme dhe sa me e
shpejtë.
Në përfundim të këtij punimi mund të themi se Web GIS Aplikacioni premton shumë në të
ardhmen si teknologji ende në zhvillim tek ne.
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8. APPENDICES
Në vijim paraqiten imazhe të hartës të komunës së Gjilanit. Në imazhin e parë kufiri
komunal dhe hapsirat e ndërtuara kurse në imazhin e dytë paraqiten kufiri komunal dhe
rrugët.

45

